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ABSTRAKT

Industritë si ajo e përfitimit të metaleve dhe ato të produkteve të ndërtimit gjatë këtij shekulli
kanë avancuar shumë me skemat dhe tekonologjitë e tyre prodhuese, duke vënë për objektiv
kyç; shfrytëzimin efiçient të resurseve, përmirësimin e vetive të materialeve, rentabilitetin
prodhues dhe sjellje të përgjegjshme ndaj mjedisit. Megjithatë, në vendin tonë ekzistojnë
industri si ajo e ,,Ferronikelit’’ në Drenas të cilat ende vazhdojnë me skema prodhuese të
cilat pamundësojnë shfrytëzimin e mes-produketeve, duke i shëndrruar ato në mbetje të cilat
tani më janë një problem mjedisor. Në këtë temë të diplomës, kemi dashur të theksojmë se
duke shtuar një sasi të mbetjeve të ,,Ferronikelit’’ në fazë e prodhimit të betonit çoftë duke
zëvendësuar çimenton ose edhe duke e përdorur si agregat. Në fazën ekseperimentale në
laborator, janë përgatitur gjithësejtë pesë përzierje me përmbajtje të ndryshme të çimentos,
rërës dhe mbetjes (skorjes). Të gjitha ekzaminimet janë bërë në përputhje me standardin SK
EN 196-1:2005. Në kushte laboratorike është zhvilluar i gjithë procesi që nga zgjdhja e
materialeve, ekzamimini i tyre si dhe përgatitja e mostrave prizmatike dhe deri tek
ekzaminimi i tyre në përkulje dhe shtypje. Nga rezultatet e arritura mund të theksojmë se
shfrytëzimi i skorjes së NewCo Ferronikeli si shtesë në çimento ose si agregat në beton dhe
llaçe në një përqindje (%) të caktuar është vlerësuar se mund të përdoret në prodhimin e
betonit normal, në prodhimin e disa elementeve të betonit të parafabrikuar dhe prodhimin e
llaçërave si për suvatim dhe gjithashu edhe për muratim.
Fjalët kyçe: skorja, çimento, EN 196-1, Mix Design, betoni normal etj.

I

ABSTRACT

Industries such as that of metal and construction products during this century have advanced
greatly with their manufacturing schemes and technologies, with a key objective of efficient
resource utilization, improved material properties, productive profitability and responsible
behavior, to the environment. However, there are industries in our country like Ferronikeli's
in Drenas that still continue with production schemes that prevent the use of intermediate
products, turning them into waste which is now an environmental problem. On this topic of
diploma, we wanted to emphasize that by adding a certain amount of "Ferronickel" waste to
the concrete production stage either by replacing the cement or even using it as an aggregate.
In the experimental phase in the laboratory, a total of five mixtures with different contents
were prepared of all cements, sand and slag. All tests have been carried out in accordance
with SK EN 196-1: 2005. In laboratory conditions the whole process has been carried out
since the selection of materials, their examination and the preparation of prismatic specimens
and up to their examination in flexion and compression. From the results obtained we can
point out that the use of NewCo Ferronikeli slag as an additive in cement or as aggregate in
concrete and mortar in a certain percentage (%) was estimated to be used in the production
of normal concrete, in the production of some elements, of prefabricated concrete and the
production of mortar for plastering and masonry.

Keywords: slag, cement, EN 196-1, normal concrete etc.
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MIRËNJOHJE DHE FALËNDERIME

Në hartimin e kësaj teme kanë kontribuar shumë persona. Fillimisht dua të falënderoj kolegjin
UBT në përgjithesi të cilët kontribuan në formimin profesional dhe në veqanti stafin në fushën
e ndërtimtarisë.Falënderoj udhëheqësin tim të diplomes PhD. Cand. Driton Kryeziu i cili ka
qenë gjithmonë i gatshëm dhe më ka ndihmuar shumë në realizimin e temës sime.
Gjithashtu falënderoj stafin e laboratorit ACT-ing dhe stafin e laboratorit PROING për ndihmën
që më kanë ofruar në kryerjen e testeve laboratorike. Falënderoj stafin e fabrikës SHARRCEM
për mikpritjen e treguar dhe furnizimin me çimento të tipit CEM I 52.5N.
Dua të falënderoj z.Behram Halilaj dhe z.Vehbi Berisha, punonjës në laboratorin e NewCO
Ferronikelit për ndihmën e treguar dhe ofrimin e të dhënave dhe informatave rreth materialit
të mbetjes së Feronikelit dhe furnizimin me të.
Në veqanti falënderoj shokët e ngushtë: Qëndrim Gashi dhe Arianit Gashi që më ndihmuan
në temë. Së fundmi por jo më pak të rëndësishmit, falënderoj familjen time e cila më ka
përkrahur dhe më ka ndihmuar në finalizimin e 3 viteve studimi në kolegjin UBT.
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1. HYRJE

Kërkesat gjithnjë e në rritje për produkte metalurgjike kanë ndikuar në rritjen e vëllimit të
deponive të mbetjeve industriale dhe shumica e industrive botërore po aplikojnë skema të
avancuara tekniko-teknologjike të prodhimit, përpunimit dhe shfrytëzimit të mesprodukteve
industriale e veҫanërisht skories. Skoriet e metaleve me ngjyrë, të furrave të larta e me këtë
edhe të furrës elektrike për prodhimin e ferronikelit, sipas karakteristikave fiziko-mekanike
përfaqësojnë lëndën e parë mjaft të çmuar për industrinë e ndërtimit dhe atë kimike. Të dhënat
nga shqyrtimi laboratorik i vetive, përformanca teknike dhe plotësimi i kritereve teknike,
rezultojnë që kjo skorje i plotëson të gjitha kriteret kualitative dhe teknike për tu shfrytëzuar si;
lëndë e parë, ose si agregat shtesë tek të gjitha produktet e ndërtimit. Sipas parametrave
projektues, shkritorja e ferronikelit në Drenas, do të prodhojë nga 780.000 deri 960.000 ton
skorie /vit, ndërsa deri më tani janë të deponuar mbi 8.000.000 ton në deponinë e hedhurinave
[1]. Kjo sasi e skories përveç që është resurs i fjetur, njëkohësisht është shëndrruar në mbetje
me nivel të lartë ndotës për mjedis.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Betoni është një nga materialet më të përdorura, përafërsisht 75% e vëllimit të betonit e përbën
agregati i ndarë në fraksione të ndryshme. Skoria mund të konsiderohet një nga materialet si
agregate alternative më e kërkuar për shkak të ngjashmërisë së saj me agregatet dhe sasia e
prodhuar nga industritë e çelikut përshtatet mirë në hendekun e furnizimit të kërkesës. Deri në
kohët e fundit, skorjet nuk përdoreshin rregullisht në ndërtimtari për shkak të lehtësisë së
përdorimit të materialeve natyrore, mungesës së vetëdijes për përfitimet e saj, mungesës së
udhëzimeve të aplikimit dhe teknikave të kufizuara të përpunimit të skories. Transporti,
kërkesat e standardeve si problem për përdorimin e agregatëve jo-natyrorë në ndërtim, kanë
dëmtuar në masë të madhe përdorimin e skorjeve në industrinë e ndërtimit. Zhvillimi i
tanishëm është një lëvizje e rëndësishme drejtë mbrojtjes së mjedisit duke futur skorjen e
përpunuar të granuluar të furrës së shpërthimit si një alternativë eko-miqësore ndaj rërës së
lumit.[2]
2.1 Skorja
Skorja është një nën-produkt që përfitohet gjatë procesit të shkrirjes së xehes. Janë dy lloje, të
emëruara skorie e konvertorit dhe elektroskorie, të cilat mund të përdoren për aplikime të
ndryshme si për shembull për material izolimi. Gjithashtu shfrytëzohet shumë edhe në
industrinë e çimentos e cila e bën veqanërisht të përdorshëm. Të dy llojet e skorjes prodhohen
në industrinë Feni në Kavadarc të Maqedonisë dhe NewCo Ferronikeli në Drenas.
2.2 Skoriet e NewCo Ferronikeli në Çikatovë-Gllogovc

Kompleksi i industrisë së ferronikelit daton që nga viti 1984 dhe ka funksionuar deri në vitin
1998. Kompleksi Feronikeli tani është në pronësi private të dy magnateve izraelite dhe
llogariten si njëra ndër ndërmarrjet më të mëdha në Kosovë. Kjo industri e rëndë bën
prodhimin e hekurit dhe të nikelit. Skorjet nga prodhimi industrial i ferronikelit hudhen në një
hapësirë afër lumit Drenica duke krijuar kodra të skories. Deponia ka sipërfaqe rreth 24
ha,kurse zona e ndikimit 45 ha dhe llogaritet si burim potencial i ndotjes. Përveç mbeturinave
të Nikelit, këtu akoma hidhen edhe mbeturiant komunale të Gllogocit. Mesatarisht nga
prodhimi gjenerohen 1 milion ton m3 skorie në vit. Në përbërjen e vet kimike skoria ka SiO2,
MgO, FeO dhe CaO.[10]
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Figura 1.Deponia e skories industriale të Ferronikelit, Gllogovc
Burimi: Hotspotet mjedisore në Kosovë/Raport [10]
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Figura 2.Deponitë e skorjes industriale në Çikatovë të Re, Gllogovc
Burimi: Hotspotet mjedisore në Kosovë/Raport [10]

Tabela 1.Deponia industriale me mbetjet e skorjes në Çikatovë të Re, Gllogovc [10].

Burimi: Hotspotet mjedisore në Kosovë/Raport [10]
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Skorja elektrike
Skoria elektrike e furrës me hark prodhohet gjatë prodhimit të çelikut të papërpunuar nga
procesi i furrës me hark elektrik. Në këtë proces skrap çeliku me shtesa të flukseve (p.sh. guri
Gëlqeror-CaCO3 ose dolomiti-MgCO3) nxehen në një gjendje të lëngët me anë të një rryme
elektrike. Gjatë procesit të shkrirjes flukset kombinohen me komponente skrape jometalike
dhe element çeliku të papërshtatshëm për të formuar skorjen e lëngët. Meqë skorja ka një
dendësi më të ulët se çeliku, skoria e lëngët përdoret në temperaturë rreth 1600 °C dhe lejohet
që ngadalë të ngrohet ajri duke formuar skorje kristalore.
Shpërlarja e furrës me hark elektrik është një agregat i fortë, i dendur, pa poroz, i cili është në
formë kubike, ka rezistencë të mirë dhe ka një lidhje të shkëlqyeshme me bitumin. Kjo e
bën atë një agregat ideal për materialet sipërfaqësore të asfaltit dhe trajtimet sipërfaqësore të
rrugës, pasi prodhon materiale që janë rezistente ndaj deformimeve,të sigurta dhe të
qëndrueshme.[9]
3.1.1

Prodhimi

Skorja formohet kur xehja e CaCO3 dhe MgCO3, (qoftë gurë gëlqeror ose dolomit) janë shkrirë
së bashku në një furrë shpërthimi. Kur procesi i shkrirjes metalurgjike të ketë mbaruar, gëlqerja
në fluks është kombinuar kimikisht me aluminatet dhe silikatet e xehes për të formuar një
produkt jometalik të quajtur skorje.
Te prodhimi mund të themi se:
-

Procesi i shkrirjes elektrike të xeheve okside të nikelit është proces i skorjes, pasrreth
75% e fërgesës kalon në skorje.
Deri më tani janë të deponuar mbi 7 milion ton skorje në deponinë e skorjes në Drenas.
Kapacitetet projektuese me infrastrukturën egzistuese mundësojnë që të përpunohen:
➢ mbi 1.200.000 t xehe/vit, që shprehur në produkte janë:
➢ mbi 11.000 t Ni/vit, dhe
➢ mbi 800.000t Skorje/vit.
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Figura 3. Skorja e grimcuar e furrës elektrike
Burimi: Deponia NewCo Ferronikeli [9]

3.1.2 Mundësitë e shfrytëzimit të Skorjeve
Sipas hulumtimeve të bëra kemi shumë mundësi që të shfrytëzojmë skorjen duke e përdorur si
shtesë në çimento dhe agregat dhe të fitojmë një beton të mirë, por duke kursyer më shumë
para.
Sipas shfrytëzimit:
•

•
•

Këto skorje përfaqësojnë lëndën e parë, mjaft të çmuar për:
- industrinë e ndërtimit,
- industrinë e çimentos,
- materialeve zjarrëduruse,
- qelqeve minerale,
- agregatëve të bitomenizuara (asfalteve, betonëve, kalldermëve per rrugica etj.)
- llaqet ndërtimore, etj.
- lëndën sekondare tek prodhimet e produkteve të ndryshme ndërtimi.
Produktin e gatshëm për aplikim në shtresat e ndryshme konstruktive.
Lëndën shtesë me qëllim të përmirësimit të vetive fiziko-mekanike të produkteve.
12

•

Materialet shtesë për korrektimet e pjesëshme të komponentëve të përzierjës tek
produktet e ndërtimit.[3]

3.1.3 Granulimi i Furnizimit të Skorjes
Furra e shpërthimit është një njësi bërëse e hekurit që konverton xehet e hekurit në hekur të
shkrirë nëpërmjet reaksioneve reduktuese, në prani të koksit dhe flukseve .Përveç hekurit të
shkrirë, furra prodhon skorje prej 250 deri 500 kg për ton të metaleve të nxehtë. Skorja është
një produkt jometalik, i përbërë nga silikatet që përmbajnë silikate dhe silikat aluminit të
gëlqeres. Mesatarisht, ajo përmban rreth 0.5-0.8% FeO, 32-42% CaO, 35-40% SiO2, 8-9%
MgO, 10-19% Al2O3, 0.3-1.0% MnO dhe 0.7-1.5% S në peshë. Skorja e granuluar e furrës së
shpërthimit sigurohet duke shpejtuar shuarjen e skorjes së shkrirë në rreth 1,500 oC nga furra
me anë të ujit dhe ajrit. Gjatë këtij procesi të shuarjes, skorjet e shkrira pësojnë një ftohje të
përshpejtuar nën kushtet e rrjedhjes së ujit të kontrolluar dhe konvertohen në rërë të qelqtë me
97% të grimcave të skorjeve të ngurta të grimcave më pak se 4 mm si në figurën 4.[4]

Figura 4. Skorje e grimcuar nga furra elektrike
Burimi: Deponia NewCo Ferronikeli [9]
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Në këtë rast në laboratorin ACT-ing kemi bërë sitjen e skorjes së NewCo Ferronikeli për
15min me masë 2000g në gjendje të tharë dhe kemi fituar këto rezultate:
Tabela 2.Granulometria e mbetjes së NewCo Ferronikelit
A=2000.4g
Ai
Oi
Pi
Yi

Mbetja
0
2000
100
0

0.063
0.125
8.93 27.65
1996.03 1987.1
99.8015 99.355
0
1

0.25
116.38
1959.45
97.9725
2

Sitat (mm)
0.5
1
712.1 1068.72
1843.07 1130.97
92.1535 56.5485
8
43

2
51.7
62.25
3.1125
97

4
4.97
10.55
0.5275
99

8
5.58
5.58
0.279
100

Fig.5. Mbetja e Ferronikelit-Kalimi nëpër sita
Në këtë figurë është paraqitur mbetja dhe kalimi i materialit të ferronikelit nëpër sita në bazë të
të cilit mund të konkludojmë se skorja është një material në shumicën absolute të tij më i vogël
se 2mm.
Në sitën 0,063 nuk ka kaluar , në sitën 0.125 ka kaluar 1%, në sitën 0.25 ka kaluar 2% , në sitën
0.5 ka kaluar 8%, në sitën 1 ka kaluar 43%, në sitën 2 ka kaluar 97%, në sitën 4 ka kaluar 99%,
në siten 8 ka kaluar 100%.

14

Tabela 3. Mundësitë e aplikimit të skorjes së furrës elektrike
Nr

Llojet e
Skorjeve

Përpunimi I
Skorjeve

Prodhimet
nga Skorja

Lëndët të cilat I zëvendësojnë Skorjet
Fraksionet
(mm)
Emërtimet
Dedikuar për Prodhime

0-8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Skorja e
Granuluar

E
Papërpunuar
Agregat 0.2-6
E Bluar Trashë Rëra e situr 0-2.5
0.09-2
E Bluar Imët
Filer
0-0.09
E Thyer
copa
˂120
60-120
60-80
Gur I trash
40-60
31.5-63
Zhavorë
25-50
Skorja
E Thërmuar Agregat
0-63
Kristalore
2.5-31.5
Imtësuar
2 -2 5
0.09-8
Rëra
0.09-2
0.2-6
E Bluar Imët Filer
0-0.09
copa
˂31.5
Skorja
E Thërmuar Agregat
0-31.5
shkumëz.
Imtësuar
2 - 25
E Bluar Imët Filer
0-0.09

Aditivët
Çimento-si lëndë për Klinker, shtesë e
Tradicional,Parcela klinkerit, leshit qelqor,betone,llaq per
net,silikatet
muratim,elemente të parafabrikuara
Rëra Natyrore
Rëra Natyrore
Filer
Aditiv Trad,silikat.

Shtresat Tampone tek ndërtimi I rrugëve

llaqe asfate të kualitetëve (4-5,6
AC4,AC8,AC16)
Klinker Çimento dhe prodhimi I leshit qëlqeror

Betonet dhe shtresat rrugës

Rërë ose
Zhavor,Rëra
Natyrore

Betonet në infrastrukturë

Betonet në infrastrukturë,Asfalt
betonet,betonet e lehta,kallderm
rrugicash

Filer

Asfalte
lëndë e parë për klinker dhe lesh
Aditiv Trad,silikat.
qelqor,betonet e lehta dhe betonet
Poroze
Filer
Asfalte,Tjegullat e të gjitha llojeve

Burimi: Ibrahimi I. “Mundësitë e shfrytëzimit të bramcës së ferronikelit nga furrat elektrike për
industrinë e materialeve ndërtimore” [3]

3.1.4 Përpunimi i Skorjes të Çimentos
Skorja përdoret nga kompanitë e çimentos në mënyrën e mëposhtme për të marrë një produkt
uniform:
a) Skorja është e përzier ose "homogjenizuar" në të njëjtën mënyrë që industria e çelikut bën
përzierjen e rregullt të xeherorit të hekurit.
b) Grumbullimi i veçantë i skorjes po bëhet gjithnjë e më popullor pasi lejon hidraulikun që
fuqia e skorjes të përdoret në mënyrë më efikase.
c) Përzierja e klinkerit të çimentos dhe skorjes pas bluarjes është preciz dhe lejon kompani të
çimentos për të prodhuar tipin optimal që nevojitet nga konsumatorët për qëllime
specifike.[12]
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Tabela 4. Energjia e nevojshme për prodhimin e llojeve të ndryshme të çimentove

Lloji I Çimentos
Çimento portland pa shtesa
Çimento e përzier portland

Skorja %

Çimento nga Skorja e furres
shperthyse
Çimento me skorje dhe klinker
Skorje me 15% Lageshti ne
toke te thate
Skorje ne toke te thate

0
35

Tharja dhe bluarja
Prodhimi I e skories me 15%
Klinkerit
Lagështi
106.1
0
68.9
5.6

Totali
(kg/ton)
10.5
116.6
13.1
87.6

Bluarja

40
50
60
75
85

63.7
53.1
42.4
26.5
15.9

6.4
8
9.6
12
13.6

13.5
14.2
15
16.1
16.9

83.6
75.3
67
45.6
46.4

100
100

0
0

16
0

18
18

34
18

Burimi: http://nationalslag.org/sites/nationalslag/files/documents/nsa_181-4_slag_cement.pdf
[12]
3.1.5 Skorja e furrës me pluhur të Grimcuar
Skorja e furrës me shpërthim të grimcuar në tokë merret duke shuar skelën e hekurit të shkrirë
(një nënprodukt i hekurit dhe i bërjes së çelikut) nga një furrë shpërthimi në ujë ose avull, për
të prodhuar një produkt qelqi, kokrrizash që janë të thata dhe të grira në një pluhur të imët.
Skorja e furrës me pluhur të grimcuar prodhohet duke bluar skorje në furrë shpërthimi deri në
një kohë të kontrolluar. Skorja e grimcuar ftohet shpejt me një sasi të madhe të ujit për të
prodhuar kokërrza të ngjajshme me rërën, e cila kryesisht është e hedhur në një çimento, që
njihet zakonisht si skorje e furrës me pluhur të grimcuar. Ajo është e përzier me klinker
çimentoje portland për të bërë një çimento të përzier të tipit CEM II. [13]

3.1.6 Prodhimi dhe përbërja
Përbërja kimike e një skorje ndryshon në mënyrë të konsiderueshme në varësi të përbërjes së
lëndëve të para në procesin e prodhimit të hekurit. Papastërtitë silikate dhe aluminate nga
xeherori dhe koksi kombinohen në furrën e shpërthimit me një fluks që ulë viskozitetin e
skorjes. Në rastin e prodhimit të hekurit fluksi përbëhet kryesisht nga një përzierje e gurit
gëlqeror dhe forsterit ose në disa raste dolomitit. Në furrën e shpërthimit skorja noton në majë
të hekurit dhe fillon të ndahet. Ftohja e ngadaltë e shkrirjeve të skorjeve rezulton në një material
kristalor joaktiv që konsiston në një përbërje silikatesh Ca-Al-Mg. Për të marrë një
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reaktivitet të mirë skorje ose hidraulike, shkrirja e skorjeve duhet të ftohet shpejt ose të shuhet
nën 800 ° C në mënyrë që të parandalojë kristalizimin . Për të ftohur dhe fragmentuar skorjen
mund të zbatohet një proces i grimcimit në të cilin skorja e shkrirë i nënshtrohet rrjedhave të
ujit ose ajrit nën presion. Përndryshe, në procesin e peletizimit skorja e lëngshme ftohet
pjesërisht me ujë dhe më pas projektohet në ajër nga një daulle rrotulluese. Për të marrë një
reaktivitet të përshtatshëm, fragmentet e përftuara janë bashkuar për të arritur të njëjtën finesë
si çimentoja portland.
Përbërësit kryesor të skorjes së furrës me shpërthim janë CaO (30-50%), SiO2 (28-38%),
Al2O3 (8-24%) dhe MgO (1-18%). Në përgjithësi, rritja e përmbajtjes së skorjeve CaO rezulton
në bazueshmëri të ngritur të skorjeve dhe një rritje të forcës kompresive. Përmbajtja MgO dhe
Al2O3 tregon të njëjtin trend deri në përkatësisht 10-12% dhe 14%, përtej të cilave nuk mund
të arrihet ndonjë përmirësim i mëtejshëm. Disa raporte përbërëse ose të ashtuquajturat indekse
hidraulike janë përdorur për të lidhur përbërjen e skorjeve me aktivitetin hidraulik; kjo e fundit
shprehet kryesisht si forcë shtrënguese lidhëse.
Përmbajtja e qelqit të skorjeve të përshtatshme për përzierje me çimenton portland zakonisht
ndryshon midis 90-100% dhe varet nga metoda e ftohjes dhe temperatura në të cilën fillohet
ftohja. Struktura e qelqit të xhamit të shuar në masë të madhe varet nga proporcionet e
elementeve të formimit të rrjetit si Si dhe Al mbi modifikuesit e rrjetit si Ca, Mg dhe në një
masë më të vogël Al. Sasitë e rritura të modifikuesve të rrjetit çojnë në shkallë më të lartë të
depolimerizimit të rrjetit dhe reaktivitetit.

3.1.7 Skorja e Bakrit të larë
Skorja e bakrit është një nënprodukt i formuar gjatë procesit të shkrirjes së bakrit. Bakri i
shkrirë formohet në fund të furrës ndërsa skorja e shkrirë formohet në majë. Skorja e bakrit të
shkrirë pastaj kullohet dhe shuhet me ujë ose lihet në ajër të ftohet. Në Singapor, skica e bakrit
e trajtuar dhe e përpunuar importohet nga shumëllojshmëri e vendeve me anije transporti për
prishje zhavorrësh për të hequr depozitat e ndryshkut të grumbulluara në anije (Referojuni
Figurës 6).
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Figura 6. Pluhuri që shpërthen në kantierin e anijeve
Burimi: http://www.nationalslag.org/blast-furnace-slag [13]
Gjatë shpërthimit, skorja e bakrit shpërthen në grimca më të vogla me ndikim në sipërfaqet
metalike. Pas disa raundeve të ripërdorimit, skorja e bakrit ndotet me ndryshkje dhe bëhet një
material i mbeturinave por pa asnjë ndryshim në përbërjen e tij kimike. Skorja e bakrit e
kontaminuar duhet të trajtohet ose lahet siç duhet për të përmbushur riciklimin e caktuar dhe
kriteret, përpara se të mund të përdoren më tej për aplikacione të tjera. Sasia e skorjes të bakrit
të larë për përdorim vlerësohet të jetë 0.4 milion ton në vit. Në Singapor, një riciklim tipik i
rrallë si riciklimi i mbetjeve të bakrit dhe përpunimi i impianteve të përpunimit tregohet në
figurën e mëposhtme.

Figura 7. Fabrika e riciklimit dhe përpunimit të skorjeve të bakrit të larë
Burimi: http://www.nationalslag.org/blast-furnace-slag [13]
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Figura 8. Skorja tipike e bakrit të larë
Burimi: http://www.nationalslag.org/blast-furnace-slag [13]

Elementi Pesha %
NI
0.02
Co
0.02
Cd
0.03
Mo
0.05
Cr
0.07
Ba
0.09
Mn
0.1

Element Pesha%
As
0.12
Pb
0.25
Mg
0.77
Zn
1.33
Cu
1.61
Ca
2.01
Al
3.08
Fe
48.72

Tabela 5. Përbërësit e skorjes tipike të bakrit të larë
Burimi: http://www.nationalslag.org/blast-furnace-slag [13]
Kjo tabelë tregon përmbajtjen tipike të metaleve të skorjes të bakrit të larë. Këto metale
ekzistojnë në format e oksideve. Në skorjen e bakrit të larë ka një përqindje të lartë të hekurit
(Fe) e ndjekur nga alumini (Al), kalciumi (Ca), bakri (Cu), zink (Zn) dhe magnez (Mg).
Përbërjet kimike mbizotëruese janë kryesisht komponimet e hekurit (p.sh. ferrosilikat,
Fe2SI2O6). Skorja e bakrit të larë ka një densitet rreth 3200 deri 3500 kg / m3.Prandaj,
krahasuar me rërë dhe granit (dendësia prej rreth 2600 kg / m3) është më e dendur dhe më e
rëndë për vëllimin e njësisë. Është inerte, ka thithje të papërfillshme të ujit (duke ulur kështu
kërkesën për ujë kur përdoret si grumbullimet në beton), është më pak këndore dhe thith më
pak nxehtësi.
3.2 Agregati
- Agregati është material i palidhur,që është i përbërë prej kokërrave me madhësi të
ndryshme, e që sillen prej disa centimetrash deri në të dhjetat pjesë të milimetrit në diametër.
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Sitja bën që agregati të ndahet ose të klasifikohet në fraksione të ndryshme. Fraksionet
paraqesin bashkësinë e kokërrave me dimensione të njëjta. Në bazë të madhësisë së kokrrave,
agregati ndahet në agregat të imët (rërë), që ka dimensione të kokërrave deri në 4mm., dhe në
agregat kokërrmadh (zhavor), që ka dimensione të kokërrave mbi 4mm.
Ndërsa materiali i imët me dimensione të kokërrave nën 0.063mm mund të jetë lym apo
thërrmija pluhuri [5].

Fig. 9. Agregati natyror
Burimi: Komoran

Figura 10. Fraksionet e agregatit
Burimi: Tekonologjia e betonit-UBT [5]
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Në këtë rast në laboratorin ACT-ing kemi bërë sitjen e agregatit natyror për 15min me masë
2000g në gjendje të tharë dhe kemi fituar këto rezultate:
Tabela 6. Granulometria e agregatit , masa A=2000g
A=2000g
Ai
Oi
Pi
Yi

Mbetja
18.35
2000
100
0

0.063
0.125
0.25
26.23
108
513.47
1979.52 1953.29 1845.29
98.976
97.6645 92.2645
1
2
8

Sitat (mm)
0.5
1
577.89 326.47
1331.82 753.93
66.591 37.6965
33
62

2
285.6
427.46
21.373
79

4
141.86
141.86
7.093
93

8
0
0
0
100

Fig.11. Kalimi nëpër sita i agregatit natyror.
Te agregati natyror mbetje nuk ka pasur , ndërsa në sitën 0.063 ka kaluar 1%, në sitën 0.125 ka
kaluar 2%, në sitën 0,25 ka kaluar 8%, në sitën 0.5 ka kaluar 33% , në sitën 1 ka kaluar 62%,
në sitën 2 ka kaluar 79%, në sitën 4 ka kaluar 93% dhe në sitën 8 ka kaluar 100 %.

3.2.1 Llojet e Agregatit
- Në bazë të prejardhjes dhe mënyrës së formimit (përfitimit) agregati mund të jetë:
-

Agregat natyror dhe
Agregat artificial
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3.2.1.1 - Agregati Natyror
- Është material guror i fituar nga copëtimi natyror i shkëmbinjëve nën veprimin e ujit, erës,
akullit, ndryshimeve temperaturore, ose me thyerjen, copëtimin dhe bluarjen e shkëmbinjëve
në mënyrë mekanike.Në rastin e parë fitohet agregati aluvial ose ujor (rëra dhe zhavori) që
ndodhet në shtratin e lumenjëve, liqenëve, detërave, etj. Kurse në rastin e dytë fitohet agregati
i thyer në mënyre mekanike me makina gurëthyes dhe mullinjë (çakli, guri i thyer , guri i
bluar, fileri).
3.2.1.2 - Agregati Artificial
- Agregati Artificial fitohet si mbeturinë apo produkt sekondar industrial, metalurgjik apo nga
TEC-et. Në praktikë nga këto agregate përdorim më të gjërë kanë:
-

Zgjyra e granuluar (granulated slag);
Zgjyra kristalore e furrave të larta (crystal furnace slag);
Hiri i TEC-it (hiri elektrofilter – fly ash).

Ndërsa si prodhime speciale kokërrzore janë:
-

Argjila e ekspanduar (keramziti);
Periliti i ekspanduar [5].

Figura 12. Agregati artificial
Burimi: https:/aggregate artificial [15]
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3.2.2 Vetitë e Agregatit
- Një agregat që të jetë i përshtatshem në Beton duhet të ketë :
Vetitë fizike - Vetitë fizike te agregatet janë përbërësit e rëndësishëm në beton. Ata përbëjnë
trupin e betonit, reduktojnë tkurrjen dhe kanë efekt ekonomik. Më parë agregatet janë
konsideruar si materiale kimikisht inerte, të grimcuar nga materialet inorganike që normalisht
përbëhen nga guri. Thjesht agregatët përbëjnë 70-80% të vëllimit të betonit, ku ndikimi i tyre
mbi karakteristikat e ndryshme dhe vetitë e betonit është padyshim i konsiderueshëm.
Vetitë tjera fizike janë: Klasifikimi, forma, rezistenca mekanike, pesha specifike dhe dendësia,
përmbajtja e lagështisë, qëndrueshmeria.
Vetitë kimike - qëndrueshmëria, forma, rezistenca ndaj rrëshqitjes, ujëthithja, pesha dhe
zbrazëtitë e njësive, lagështia sipërfaqësore.
Vetitë mekanike - në shumicën e rasteve, përcaktojnë aftësitë e materialeve për t’u rezistuar
veprimeve të forcave të jashtme mekanike që shkaktojnë shtypjen, tërheqjen,
përkuljen,pëdredhjen, prerjen dhe fërkimin.
Ndërsa në përgjithësi mund të ndahen në:
-

Vetitë natyrore dhe
Vetitë artificiale[5].

3.2.2.1 Vetitë Natyrore
-Varen tërësisht nga vetitë burimore të shkëmbinjëve prej të cilëve është formuar agregati, dhe
si veti të tilla konsiderohen këto veti:
- Përbërja mineralogjike-petrografike;
- Masa specifike;
- Shkalla e kompaktësisë dhe poroziteti;
- Aftësia e thithjes së ujit;
- Soliditeti mekanik;
- Fortësia;
- Qëndrueshmëria etj.

3.2.2.2 Vetitë Artificiale
Si veti të tilla konsiderohen këto:
-

Përbërja granulometrike;
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-

Madhësia dhe forma e kokërrave;
Tekstura sipërfaqësore e kokërrave;
Pastërtia e kokërrave të agregatit dhe
Lagështia e kokërrave të agregatit.

3.2.3 Stabiliteti i Agregatit
Varësisht nga lloji dhe specifikat e agregatit mund të themi se stabiliteti i agregatit është:
-

Inert Mbushës,
krijon stabilitetin e betonit, jep shtangësi, fortësi, duktilitet, rezistencë gjatë përdorimit,
Zë rreth 60-85% të vëllimit të betonit ,
Kushton rreth 1/10 të 1/20 e çimentos,
Ndikon në mënyrë vendimtare në vetitë e betonit të freskët dhe të ngurtë,
Forma e agregatit është shumë e rëndësishme, kjo varet nëse vjen nga lumi apo nga
gyrëthyesit,
Nga agregati i lumit të shmangen agregatët e sheshtë dhe të zgjatur.
Agregati i gyrëthyesve mund të përbëjë gurë që vazhdojnë të thehen dhe në këtë mënyrë
ulin rezistencën e tërë betonit. [5]

3.2.4 Përshtatshmëria e Agregatit në Beton
Nuk janë të gjithë agregatët natyralë të përshtatshëm për prodhim të betonit, p.sh agregatet nga
shkëmbinjtë vullkanik dhe shkëmbinjtë metamorfik janë shumë të fortë, kompakte dhe optimale
për betonin, agregatet nga shkëmbinjtë sedimentarë si guri gëlqeror dhe dolomitet janë më pak
të forta, por të pranueshme për prodhimin e betonit, shist argjilor (argjilë shtresore) një gur i
shkrifët prandaj të papërshtatshme ose papranueshme për prodhimin e betonit.

3.2.5 Funksioni i Agregatit në Beton
Agregati ka një rol të rëndësishëm në përbërjen e betonit dhe funksionon në bazë të vetive si:
-

Vetitë mekanike,
Të zvogëlojë sasinë e lidhësit – p.sh. Çimento,
Ulja e nxehtësisë së hidratimit,
Ulja e kostos së betonit,
Reduktojë tkurrjen nga pasta e lidhësit (psh. Çimentos)[5].
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3.3 Çimentoja
Çimentoja është materiali lidhës hidraulik më i përhapur, i cili përdoret më së tepërmi në fushën
e ndërtimtarisë. Me përzirjen e çimentos, agregatit dhe të ujit formohet Betoni. Në praninë e
lagështisë, çimentoja i nënshtrohet reagimit kimik të quajtur hidratim. Pasi të kryhet procesi i
hidratimit, çimentoja bëhet e padobishme. Prandaj çimentoja mund të qëndrojë në gjendje të
mirë për aq kohë sa nuk bie në kontakt me lagështinë.
Forca (CEM I 52.5N) është një çimento e përbërë nga portland me fuqi të lartë fillestare të plotë
sipas EN 197-1 / 2000. Ofron fuqi të jashtëzakonshme të hershme brenda 24 orëve. Idealisht i
përshtatshëm për punë ku një strukturë duhet të vendoset shpejt ose kur format duhet të hiqen
sa më shpejt që të jetë e mundur, siç janë elementet e parapërgaditura. [6]

3.3.1 Përparësitë e betonit me çimento CEM I 52.5N:
Çimentoja si lëndë lidhëse ka shumë karakteristika dhe faktorë që ndikojnë në mënyrë direkte
në kualitetin e betonit,dhe mund të themi se ka:
- Rezistencë e lartë pas 2 dhe 7 ditësh(ndërtim më i shpejtë, shpenzime më të ulëta,epërsi
me rastin e ndërtimit gjatë ditëve më të ftohta);
- mundësi më të mirë të vuarjes në vepër dhe përpunueshmërisë;
- Redukimi i përdorimit të shtesave për shpejtësi të ngurtësimit gjatë betonimit në dimër;
- Mundësi e gjerë e prodhimit të klasëve nga C25/30 deri C75/85;
- aktivitet i lartë hidraulik dhe ngjeshmëri e mirë e betonit.

3.3.2 Karakteristikat kimike dhe fiziko – mekanike
Humbja në përcëllim max. 2%
SO3 max. 3%
MgO max. 3.5%
Fillimi i lidhjes min. 100 min
Mbarimi i lidhjes max. 240 min
Rezistenca në shtypje për 2 ditë min. 20 N/mm
Rezistenca në shtypje për 28 ditë min. 52.5 N/mm
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3.3.3 Përdorimi
Zgjedhja e çimentos, sipas EN 197-1, veçanërisht për sa i përket llojit dhe klasës sipas
rezistencës, për përdorime të ndryshme dhe klasa të ekspozimit merren në konsideratë
standardet dhe rregulloret e duhura për beton ose llaç të vlefshme në vendin e përdorimit. Mund
të përdoret në shumë raste si:
- ura, vijadukte, pista të aeroporteve dhe punëve të përgjithshme në ndërtimin e rrugëve;
- ndërtim të objekteve për banim, afariste dhe industriale;
- punim të elementeve të betonit që kërkojnë demontim më të shpejtë, përkatësisht heqje më të
shpejtë të kallëpit;
- prodhim të parafabrikatëve të betonit;
- prodhim të ngjitësit për ndërtimtari (ngjitësit për pllaka të qeramikës, stiroporit dhe të gasbetonit);
- prodhime të ndërlikuara të betonit për punë të konstruksioneve;
-betonim në kushtet e dimrit (ngurtësimet e hershme arrihen më shpejtë dhe lirohet sasi më e
madhe e hidratimit të nxehtësisë në krahasim me çimentot me shtesa të klasave më të ulëta,
kursimi i sasisë së shtojcave për betonim dimëror). [7]
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Figura 13: Urë nga betoni me çimento CEM I 52.5N
Burimi: Autostrada - Arben Xhaferi

Figura 14: Fabrika për Prodhimin e Çimentos, baza “Hani i Elezit”
Burimi: http://sharrcem.com/en/cement-forca/ [6]
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3.3.4 Certifikata SHARRCEM PC 52.5N
Certifikata e konfirmimit të CEM I 52.5N në bazë të standardit SKEN-197-1:2000 .[8]

Burimi: http://sharrcem.com/wp-content/uploads/2013/12/Certificate-Sharrcem-PC-525N.pdf
[8]
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4. METODOLOGJIA
Ky punim është përmbledhje e disa literaturave dhe hulumtimeve të ndryshme , ku qëllimi
kryesor është që të kuptojmë se çfarë rezultate kemi nëse prodhojmë beton me skorje të NewCo
Ferronikeli , në bazë të mostrave duke i ditur :
-

Rf =

Rezistenca në përkulje ( Lakim),
Rezistenca në shtypje
Granulometria...

1.5∗F∗l

(N/mm2). – Formula 4.1

𝑏3

Rf – Soliditeti në përkulje
F- Forca në përkulje
l- Distanca në mes dy mbështetësve (l=100mm)
b – gjërsia e mostrës (b=40mm)

𝑅𝑐 =

F
1600

(N/mm2) - Formula 4.2

Rc – Soliditeti në shtypje
F – Forca në shtypje
1600- Sipërfaqja e mostrës në shtypje (40mm x 40mm)
4.1 Standardi 196-1:2005 Përcaktimi rezistencës mekanike të çimentos
Rezistenca në përkulje dhe Rezistenca në shtypje

-

Kushtet e laboratorit: temp. 20±2 0C, lagështia RH>50%
Temperatura e Çimentos, ujit dhe aparaturës: 20±2 0C
Peshorja me saktësi ±1g, menzurë ±1ml, Uji i distiluar, Rëra standarde kohëmatës:
±1s, vizore: ±0.5mm
Mikseri për përgatitjen brumit të çimentos
Vibro tavolina
Kallëpet Standard, vizorja metalike dhe shpatullat për rrafshimin e kallëpve.
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4.2 Përgaditja e brumit të Çimentos për Mostrat standarde
1. Maten 450±2g Çimento
2. Rëra standarde 1350±5g
3. Uji i distiluar 225±1ml
Në enën e mikserit hedhet uji dhe pastaj shtohet çimentoja (duhet pasur kujdes që mos të
humbim sasi të ujit apo të çimentos).
Fillojmë përzierjen e ujit me çimento për 30s me shpejtësi të ulët (low speed-1) të mikserit.
Pas kohëzgjatjes prej 30s përzierje, fillojmë të shtojmë rërë në mënyrë të vazhdueshme për 30s.
-Kalojmë shpejtësinë e mikserit nga shpejtësia e ulët(1) në shpejtësi të shpejt (high speed-2)
dhe vazhdon përzierja edhe për 30s me shpejtësi të lartë (2)
-Ndalet mikseri për 30s dhe në të njëtën kohë bëhet pastrimi i mureve të enës me ndonjë vizore
te gomës apo plastike ku brumi i çimentos vendoset në fund të enës.
-Vazhdon përzierja edhe për 60s me shpejtësi të lartë (2)
4.3 Formimi i Mostrave të Çimentos për testim

-Kallëpet për formimin e mostrave së pari duhet të lyhen me vaj, vendosen në vibrotavolinë për
kompaktësim, shtohet në pjesën e sipërme vazhduesja për mbushjen e kallëpave dhe mbushja
e tyre bëhet në dy shtresa (ku në një kallëp për shtresën e parë hidhet brumi me masë ≈300g)
-Pas vendosjes të shtresës së parë të masës së çimentos në tre kallëpet, bëhet vibrimi me 60
goditje, pastaj në kallëp shtohet edhe masa tjetër e çimentos dhe përsëri bëhet vibrimi me 60
goditje.
-Pas përfundimit të vibrimit të mostrave nga kallpët largohet shtesa dhe bëhet rrafshimi i
mostrave me vizore metalike.
-Mbi kallëp vendoset xhami dhe kallëpet qëndrojnë 24 h në mënyrë horizontale në kushte
laboratorike.
-Largohen mostrat nga kallëpi pas 24h dhe vendosen në një enë me ujë.
-Koha e qëndrimit të mostrave në ujë dhe afati i largimit nga uji para thyerjes sipas standardit
është
24h±15 min
48h±30min
72h±45min
7d±2h
≥28d±8h
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Figura 15. Ekzaminimi i rezistencës në përkulje dhe rezistencës në shtypje
Burimi: EN 196-1-2005-Methods of testing cement - Part 1 Determination of strength

Tabela 7. Kriteret për vetitë fizike dhe mekanike të çimentos

Klasa
32.5
32.5 R
42.5
42.5 R
52.5
52.5 R

Forca Kompresive (Mpa)
Forca e Hershme
Forca Standarde
2 Ditë
7 Ditë
28 Ditë
≥ 16
≥ 32.5
≤ 52.5
≥ 10
≥ 10
≥ 42.5
≤ 62.5
≥ 20
≥ 20
≥ 52.5
≥ 30
-

Koha fillestare
e Vendosjes Zgjërimi
(min)
(mm)
≥ 60
≤ 10
≥ 45

Burimi: EN 196-1-2005-Methods of testing cement - Part 1 Determination of strength
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4.4 Analiza eksperimentale e Çimentos Portland dhe Çimentos me shtesa të NewCo
Ferronikeli
Eksperimenti - ASH-Mix_1 :Çimento 450g; Agregat 1350 g; ujë 225ml
Në fillim kemi marrë ujin e destiluar me masë A=225 ±1ml, pastaj kemi marrë çimento me
masë A=450 ±2g, dhe agregatin natyral me masë A=1350 ±5g. Është bërë përzierja e ujit me
çimento, gjatë përzierjes me mikser fillojmë të shtojmë sasinë e agregatit për një kohë të
caktuar. Pastaj vendosim në dy shtresa me nga 300g në kallëpet të cilat janë në tavolinën
vibruse, për secilen shtresë fillon vibrimi me nga 60 goditje.

Figura 16.Uji i Destiluar

Figura 17.Çimento CEM I 52.5N

Figura 18.Agregati që përdoret për mostra

Figura 19. Mbushja e kallëpve,Tavolina
vibruse
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Bëhet rrafshimi i kallëpeve me vizore metalike dhe vendoset një pllakë nga xhami përmbi
kallëpe, si dhe merren shënimet në një fletë me të dhënat si emërtimi,data dhe ora.

Figura 20. Formimi i Mostrave

Figura 21.Vendosja e xhamit mbrojtës

Pas 24h bëjmë heqjen e mostrave nga kallëpet dhe i vendosim në ujë për kohë të caktuar deri
sa të bëjmë largimin nga uji për thyerjen e mostrave në përkulje dhe shtypje. Pas nxjerrjes nga
uji vendosim në peshore ,pastaj në aparatin për ekzaminim.

Figura 22.Vendosja e Mostrave në Ujë

Figura 23.Aparati për ekzaminimin e Mostrave
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Eksperimenti - ASH-Mix_2:Çimento 405g; Skorje 45g; Agregat 1350g; Ujë 225ml- 10%
Në fillim kemi marrë ujin e destiluar me masë A=225 ±1ml, pastaj kemi marrë çimento me
masë A=405 ±2g, skorjen me masë A=45g dhe agregatin natyral me masë A=1350 ±5g. Është
bërë përzierja e ujit me çimento dhe skorje, gjatë përzierjes me mikser fillojmë të shtojmë sasinë
e Agregatit për një kohë të caktuar. Pastaj vendosim në dy shtresa me nga 300g në kallëpet të
cilat janë në tavolinën vibruse, për secilen shtresë fillon vibrimi me nga 60 goditje. Bëhet
rrafshimi i kallëpeve me vizore metalike dhe vendoset një pllakë nga xhami përmbi kallëpe, si
dhe merren shënimet në një fletë me të dhënat si emërtimi,data dhe ora. Pas 24h bëjmë heqjen
e mostrave nga kallëpet dhe i vendosim në ujë për kohë të caktuar deri sa të bëjmë largimin nga
uji për thyerjen e mostrave në përkulje dhe shtypje. Pas nxjerrjes nga uji vendosim në peshore
,pastaj në aparatin për ekzaminim.

Figura 16.Uji i Destiluar

Figura 17.Çimento CEM I 52.5N

Figura 18.Agregati që përdoret për
mostra

Figura 24.Skorja e NewCo Ferronikeli
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Eksperimenti -ASH-Mix_3:Çimento 360g; Skorje 90g; Agregat 1350g; Ujë 225ml – 20%
Në fillim kemi marrë ujin e destiluar me masë A=225 ±1ml, pastaj kemi marrë çimento me
masë A=360 ±2g, skorjen me masë A=90g dhe agregatin natyral me masë A=1350 ±5g. Është
bërë përzierja e ujit me çimento dhe skorje, gjatë përzierjes me mikser fillojmë të shtojmë sasinë
e agregatit për një kohë të caktuar. Pastaj vendosim në dy shtresa me nga 300g në kallëpet të
cilat janë në tavolinën vibruse, për secilen shtresë fillon vibrimi me nga 60 goditje. Bëhet
rrafshimi i kallëpeve me vizore metalike dhe vendoset një pllakë nga xhami përmbi kallëpe, si
dhe merren shënimet në një fletë me të dhënat si emërtimi,data dhe ora. Pas 24h bëjmë heqjen
e mostrave nga kallëpet dhe i vendosim në ujë për kohë të caktuar deri sa të bëjmë largimin nga
uji për thyerjen e mostrave në përkulje dhe shtypje. Pas nxjerrjes nga uji vendosim në peshore
,pastaj në aparatin për ekzaminim.

Figura 25.Përzierja e

Figura 26. Tavolina vibruse

materialeve

Figura 27. Matja e Mostrave

Figura 28.Ekzaminimi e Mostrave
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Eksperimenti–ASH-Mix_4:Çimento 315g; Skorje 135g;Agregat 1350g;Ujë 225ml – 30%
Në fillim kemi marrë ujin e destiluar me masë A=225 ±1ml, pastaj kemi marrë çimento me
masë A=315 ±2g, skorjen me masë A=135g dhe agregatin natyral me masë A=1350 ±5g. Është
bërë përzierja e ujit me çimento dhe skorje, gjatë përzierjes me mikser fillojmë të shtojmë sasinë
e agregatit për një kohë të caktuar.Pastaj vendosim në dy shtresa me nga 300g në kallëpet të
cilat janë në tavolinën vibruse, për secilen shtresë fillon vibrimi me nga 60 goditje. Bëhet
rrafshimi i kallëpeve me vizore metalike dhe vendoset një pllakë nga xhami përmbi kallëpe, si
dhe merren shënimet në një fletë me të dhënat si emërtimi,data dhe ora. Pas 24h bëjmë heqjen
e mostrave nga kallëpet dhe i vendosim në ujë për kohë të caktuar deri sa të bëjmë largimin nga
uji për thyerjen e mostrave në përkulje dhe shtypje. Pas nxjerrjes nga uji vendosim në peshore
,pastaj në aparatin për ekzaminim.

Figura 29.Përzirja e materialeve

në Mixer

Figura 31. Gjatësia e mostrës

Figura 30.Rrafshimi i shtresave
të mostrës

Figura 32.Gjërsia e mostrës
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Eksperimenti - ASH-Mix_5: Çimento 450gr; Skorje 1350gr; Ujë 225ml.
Në fillim kemi marrë ujin e destiluar me masë A=225 ±1ml, pastaj kemi marrë çimento me
masë A=450 ±2g, agregatin natyral e kemi zëvendësuar me skorje me masë A=1350 ±5g. Është
bërë përzierja e ujit me çimento dhe skorje, gjatë përzierjes me mikser fillojmë të shtojmë sasinë
e skorjes për një kohë të caktuar. Pastaj vendosim në dy shtresa me nga 300g në kallëpet të cilat
janë në tavolinën vibruse, për secilen shtresë fillon vibrimi me nga 60 goditje. Bëhet rrafshimi
i kallëpeve me vizore metalike dhe vendoset një pllakë nga xhami përmbi kallëpe, si dhe merren
shënimet në një fletë me të dhënat si emërtimi,data dhe ora. Pas 24h bëjmë heqjen e mostrave
nga kallëpet dhe i vendosim në ujë për kohë të caktuar deri sa të bëjmë largimin nga uji për
thyerjen e mostrave në përkulje dhe shtypje. Pas nxjerrjes nga uji vendosim në peshore ,pastaj
në aparatin për ekzaminim.

Figura 24.Skorja e NewCo Ferronikeli

Figura 33.Ekzaminimi i mostrave në

përkulje

Figura 34.Ekzaminimi i mostrave në
shtypje

Figura 35. Mostra pas ekzaminimit
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5. PREZENTIMI I REZULTATEVE

5.1 Shqyrtimi i Mostrave të Përzierjes
-Përzierja e Parë - ASH-Mix_1 :Çimento 450g; Agregat 1350 g; Ujë 225ml
-Përzierja e Dytë 10%–ASH-Mix_2:Çimento 405g; Skorje 45g; Agregat 1350g; Ujë 225ml
-Përzierja e Tretë 20%-ASH-Mix_3:Çimento 360g; Skorje 90g; Agregat 1350g; Ujë 225ml
-Përzierja e Katërt30%–ASH-Mix_4:Çimento 315g; Skorje 135g; Agregat 1350g; Ujë 225ml
-Përzierja e Pestë - ASH-Mix_5: Çimento 450g; Skorje 1350g; Ujë 225ml.
5.1.1 Diagrami dhe tabela e Soliditetit në përkulje (Lakim)
Në vazhdim pasi kemi punuar mostrat prizmatike me dimenzione (40x40x160) dhe është bërë
shqyrtimi i tyre në ditë të caktuara kemi paraqitur në tabelë rezultatet e nxjerrura
Tabela 8. Rezultatet e nxjerrura nga mostrat në përkulje : 2,28 Ditë.
Përzierjet

ASH-Mix_1

ASH-Mix_2

ASH-Mix_3

ASH-Mix_4

ASH-Mix_5

Mostrat në
Përkulje
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3

2
Masa (gr) Rf (Mpa) F (kN)
593.3
7.03
3
\
\
\
\
\
\
598
5.62
2.4
\
\
\
\
\
\
\
\
\
589.7
3.51
1.5
\
\
\
\
\
\
\
\
\
563.5
0.93
0.4
\
\
\
\
\
\
470.7
1.17
0.5

Koha e ekzaminimit (ditë)
28
Masa (gr) Rf (Mpa) F (kN)
\
\
\
600.6
9.84
4.2
\
\
\
\
\
\
605
10.07
4.3
\
\
\
\
\
\
\
\
\
596.4
7.03
3
560
4.92
2.1
\
\
\
\
\
\
503.7
1.17
0.5
\
\
\
\
\
\

28
Masa (gr) Rf (Mpa) F (kN)
\
\
\
\
\
\
604
10.54
4.5
\
\
\
\
\
\
604
10.07
4.3
592
7.5
3.2
\
\
\
\
\
\
\
\
\
562
5.4
2.3
\
\
\
\
\
\
497.8
1.65
0.7
\
\
\

Në këtë tabelë ,rezultatet janë në rritje nga 2 ditë deri në 28 ditë.
Nga formula 4.1 gjejmë soliditetin në lakim për secilën mostër prizmatike
ASH-Mix_1: Janë tre mostra të ekzaminuara nga betoni normal pa shtesa në 2,28 dite. Në 2
ditë është ekzaminuar mostra M1 dhe ka japur soliditet Rf=7.03MPa, në 28 ditë është
ekzaminuar mosta M2 ku ka rezultuar me soliditet Rf=9.84 MPa, në 28 ditë është ekzaminuar
mostra M3 që na jep soliditet Rf =10.5 MPa.
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ASH-Mix_2: Kemi tre mostra nga betoni me 10% shtesë të mbetjes së ferronikelit, të
ekzaminuara në 2,28 dite. Në 2 ditë M1 ka rezultuar me soliditet Rf=5.62 MPa, në 28 ditë M2
ka rezultuar me soliditet Rf =10.07MPa, në 28 ditë mostra M3 ka rezultuar me soliditet
Rf =10.07 MPa.
ASH-Mix_3: Janë tre mostra nga betoni me 20% shtesë të mbetjes së ferronikelit. Në 2 ditë
mostra M2 ka rezultuar me soliditet Rf =3.51 MPa, në 28 ditë mostra M3 ka japur soliditet
Rf =7.03 MPa,dhe në 28 ditë mostra M1 ka japur soliditet Rf =7.5 MPa.
ASH-Mix_4:Janë tre mostra nga betoni me 30% shtesë të mbetjes së ferronikelit. Në 2 ditë
mostra M3 ka rezultuar me soliditet Rf =0.93 MPa, në 28 dite mostra M1 ka japur soliditet
Rf =1.17 MPa, në 28 ditë mostra M2 ka rezultuar me soliditet Rf =5.4 MPa.
ASH-Mix_5: Janë tre mostra nga betoni, në vend të Agregatit kemi shtuar sasi të mbetjës së
ferronikelit. Në 2 ditë mostra M3 ka japur soliditet Rf =1.17 MPa, në 28 ditë nga mostra M1
kemi fituar soliditet Rf =1.17MPa,në 28 ditë mostra M2 ka rezultuar me soliditet Rf =1.65 MPa.

Figura 36. Diagrami i soliditetit në Përkulje.
Në diagram kemi paraqitur soliditetin në 2 ditë dhe në 28 ditë mesataren. Po ashtu në diagram
shihen vlerat e paraqitura në bazë të rezultatëve të fituara dhe mund të themi që te ASH-Mix_1
kemi rezultate më të mira, duke i krahasuar me përzierjet tjera që kanë japur rezultate më të
dobëta.
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5.1.2 Diagrami dhe tabela e Soliditetit në Shtypje
Po ashtu është bërë prova e mostrave prizmatike me dimenzione (40x40x80) edhe në shtypje
ku kemi fituar rezultate në bazë të ditëve të caktuara, në vazhdim paraqesim tabelën me
rezultatet e nxjerrura.
Tabela 9. Rezultatet e nxjerrura nga mostrat në shtypje në:2,28 ditë
Përzierjet

ASH-Mix_1

ASH-Mix_2

ASH-Mix_3

ASH-Mix_4

ASH-Mix_5

Mostrat në
SHTYPJE
M1/1
M1/2
M2/1
M2/2
M3/1
M3/2
M1/1
M1/2
M2/1
M2/2
M3/1
M3/2
M1/1
M1/2
M2/1
M2/2
M3/1
M3/2
M1/1
M1/2
M2/1
M2/2
M3/1
M3/2
M1/1
M1/2
M2/1
M2/2
M3/1
M3/2

2
Masa (gr) Rc (Mpa) F (kN)
297
35.93
57.5
297
35.93
57.5
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
299
26.81
42.9
299
25
40
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
295
15.68
25.1
295
16.37
26.2
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
282
10.5
16.8
282
11.5
18.4
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
238.5
5.5
8.8
238.5
2.56
4.1

Koha e ekzaminimit (ditë)
28
Masa (gr) Rc (Mpa) F (kN)
\
\
\
\
\
\
300
49.06
78.5
300
50.75
81.2
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
303
45.69
73.1
303
44.5
71.2
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
298
34.37
55
298
33.37
53.4
280
30.62
49
280
29
46.4
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
252
9.37
15
252
8.75
14
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

28
Masa (gr) Rc (Mpa) F (kN)
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
302
50.31
80.5
302
48.25
77.2
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
302
43.69
69.9
302
41.62
66.6
296
33.12
53
296
34.43
55.1
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
281
28.19
45.1
281
30.18
48.3
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
249
\
4.6
249
8
12.8
\
\
\
\
\
\

Me rritje të numrit të ditëve kemi fituar edhe rezultate më të mëdha , në vazhdim do të
komentojmë soliditetin mesatar të mostrave.
Nga formula 4.2 gjejmë soliditetin në shtypje për secilën mostër prizmatike.

ASH-Mix_1: Janë tre mostra të ekzaminuara nga betoni normal pa shtesa në 2,28 ditë. Në 2
ditë është ekzaminuar mostra M1 dhe ka rezultuar me soliditet mesatar Rc=35.93 MPa, në 28
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ditë është ekzaminuar mosta M2 ku ka rezultuar me soliditet Rc =49.9 MPa, në 28 ditë është
ekzaminuar mostra M3 që na jep soliditet Rc =49.28 MPa.
ASH-Mix_2: Kemi tre mostra nga betoni me 10% shtesë të mbetjës së ferronikelit, të
ekzaminuara në 2,28 ditë. Në 2 ditë M1 ka rezultuar me soliditet Rc =25.9 MPa, në 28 ditë M2
ka rezultuar me soliditet Rc =45.09 MPa, në 28 ditë mostra M3 ka rezultuar me soliditet
Rc =42.65 MPa.
ASH-Mix_3: Jane tre mostra nga betoni me 20% shtesë të mbetjës së ferronikelit. Në 2 ditë
mostra M2 ka rezultuar me soliditet Rc =16.02 MPa, në 28 ditë mostra M3 ka japur soliditet
Rc =33.87 MPa,dhe në 28ditë mostra M1 ka japur soliditet Rc =33.77 MPa.
ASH-Mix_4:Janë tre mostra nga betoni me 30% shtesë të mbetjës së ferronikelit. Në 2 ditë
mostra M3 ka rezultuar me soliditet Rc =11 MPa, në 28 ditë mostra M1 ka japur soliditet
Rc =29.81 MPa, në 28 ditë mostra M2 ka rezultuar me soliditet Rc =29.18 MPa.
ASH-Mix_5: Janë tre mostra nga betoni, në vend të agregatit kemi shtuar sasi të mbetjës së
ferronikelit. Në 2 ditë mostra M3 ka japur soliditet Rc=4.03 MPa, në 28 ditë nga mostra M1
kemi fituar soliditet Rc=9.06 MPa,në 28 ditë mostra M2 ka rezultuar me soliditet
Rc =8.0 MPa.

Figura 37.Diagrami i soliditetit në shtypje.
Në këtë diagram janë paraqitur rezultatet mesatare të mostrave në 2 ditë dhe në 28 ditë
mesatarja, në bazë të tabelës për soliditet në shtypje.
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Po ashtu në diagram shihen vlerat e paraqitura në bazë të rezultateve të fituara dhe mund të
themi që te ASH-Mix_1 kemi rezultate më të mira, duke i krahasuar me përzierjet tjera që kanë
japur rezultate më të dobëta.

Raporti i soliditetit në shtypje
Tabela 10. Zhvillimi i forcës në bazë të raportit
Raporti I soliditetit
r=Rcm,2/Rcm,28
I shpejtë
≥0.5
Mesatar
≥0.3 deri ˂ 0.5
I Ngadalshëm
≥0.15 deri ˂ 0.3
Shumë I ngadalshëm
˂ 0.15

Zhvillimi I forcës

r=

𝑓𝑐𝑚,2

𝑓𝑐𝑚,2=𝑅𝑐𝑚,2

𝑓𝑐𝑚,28

𝑓𝑐𝑚,28=𝑅𝑐𝑚28

r – Raporti i soliditetit në shtypje
Rcm,2 – Soliditeti mesatar në shtypje në 2 ditë
Rcm,28 – Soliditeti mesatar në shtypje në 28 ditë
ASH-Mix_1: r =
ASH-Mix_2: r =
ASH-Mix_3: r =
ASH-Mix_4: r =
ASH-Mix_5: r =

𝑅𝑐𝑚,2
𝑅𝑐𝑚,28
𝑅𝑐𝑚,2
𝑅𝑐𝑚,28
𝑅𝑐𝑚,2
𝑅𝑐𝑚,28
𝑅𝑐𝑚,2
𝑅𝑐𝑚,28
𝑅𝑐𝑚,2
𝑅𝑐𝑚,28

=
=
=
=
=

35.93
49.59
25.9
43.87
16.02
33.82
11
29.49
4.03
8.7

= 0.72 ≥ 0.5,- Përzierje me zhvillim të shpejtë të soliditetit
= 0.59 ≥ 0.5,- Përzierje me zhvillim të shpejtë të soliditetit
= 0.47 ,- Përzierje me zhvillim mesatar të soliditetit
= 0.37 ,- Përzierje me zhvillim mesatar të soliditetit

= 0.46 , -Përzierje me zhvillim mesatar të soliditetit
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Nga vizitat në fabrikë dhe intervistat me udhëheqësit e kompanisë, NewCo Ferronikeli sipas
skemës aktuale, në shkritoren e sajë në Drenas, prodhon nikel dhe si mbetje nga procesi i
prodhimit ngelet skorja e granuluar me ujë. Rezultatet e soliditetit në shtypje dhe soliditetit në
përkulje të fituara në laborator tregojnë se aplikimi i skorjes si zëvendësim i agregatit në beton
dhe si shtesë me një përqindje (%) të caktuar në çimento, në produktet e ndërtimit është
vlerësuar se mund të ketë përdorim si në: prodhimin e betonit të zakonshëm, disa nga elementet
e parafabrikuara, mund të përdoret në llaçet për muratim dhe suvatim, si mbushje, etj.
Nga rezultatet e arritura mund të themi që nëse e përdorim skorjen si shtesë në beton do të
kursejmë më shumë çimento dhe do të ndikojmë në përmirësimin e mjedisit jetësor në
përgjithësi dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës për banorët e Drenasit. Përmirësimi i cilësisë
së jetës nga largimi i kësaj mbetje që në bazë të një studimi [14] thuhet që skorja është një
nënprodukt jometalik, e cila përmban okside të ndryshme dhe sasi të kromit heksavalent i cili
është klasifikuar si material me pasoja për shëndetin e njeriut sipas (IARC), prandaj duhet të
shmangim thithjen e pluhurit nëpërmjet rrugëve të frymëmarrjes.
Në bazë të rezultatetve në laborator është vërtetuar që duke e rritur sasinë e skorjes në përbërjen
e betonit, soliditeti në shtypje dhe ai në përkulje bie. Kjo është përcaktuar në tri nga katër recetat
e përdorura kur skorja është përdorur si zëvendësues i çimentos. Ndërsa në rastin e fundit në
vend të agregatit është përdorur skorja e granuluar si zëvendësues i rërës.
Gjithesesi nëse e marrim si kërkesë mbrojtjen e mjedisit dhe kursimin e burimeve natyrore,
aplikimi i skorjes në beton por edhe në çimento do të ndikonte në radhë të parë në përmirësimin
e mjedisit dhe së dyti kostoja e betonit do të jetë më e favorshme për aplikim në fushën e
ndërtimtarisë gjatë ndërtimit të objekteve të banimit privat, apo objekteve individuale ose asaj
që ne i themi shtëpi banimi. Përdorimi i skorjes do të thotë më pak CO2 në natyrë si pasojë e
prodhimit në sasi më të vogël të çimentos. Mund të themi që me një politikë shtetërore e cila iu
del në përkrahje prodhuesve të betonit, nëpërmjet formave të ndryshme të kompensimit ose të
inkurajimit skorja e NewCo Ferronikelit mund të përdoret pa asnjë problem, duke mos ndikuar
në cilësinë e vetive të betonit. Kjo politikë mund të futet si lehtësi fiskale për ata prodhues të
cilët do ta përdorin skorjen e NewCo Ferronikelit deri në 10% në vëllimin e betonit. Me këtë
politikë ne shumë shpejtë mund ta fusim në përdorim mbetjen e cila konsiderohet të jetë rreth
8 milion ton skorje dhe brenda 15 vitesh deponia e Drenasit do të jetë e pastër nga mbetja
(skorja).
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